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ABSTRAKT
Zhvillimet e vazhdueshme dhe komplekse ekonomike të ditëve të sotme janë shoqëruar me
procese e sisteme "të sofistikuara" financiare, që krahas rritjes së shpejtësisë të veprimeve
financiare, në shumë raste janë stimuluar dhe fenomene abuzive deri në skandale të
përmasave të mëdha, në përdorimin e fondeve publike, por jo vetëm, në institucione, tregje,
kompani e korporata. Për këtë arsye vihet në pah edhe nevoja për më shumë vëmendje,
kontroll e mbikëqyrje. Kjo ka shtyrë që kompani, korporata e institucione tjera t’i japin
hapsirë dhe rol mjaft të rëndësishëm auditimit, kjo pasiqë auditimi është një cështje mjaft
delikate dhe sado që një shoqëri të jetë në nivelin më të lartë të ndergjegjësimit përsëri është
shumë e rëndësishme që strukturat e auditimit të jenë tejet profesionale dhe funksionale.
Sidomos në vendet në tranzicion siq është Kosova ku persona të ndryshëm për përfitime
personale mund të bëjnë shpordorime, fshehje të dhënash dhe anomali tjera proceduriale.
Prandaj një ndërrmarje që të rrit besueshmërinë e vepritarisë që bën duhet të jetë plotësisht
transparente, e këtë mund ta arrijnë përmes Auditimit (kontrollit) nga ekspertët kontabël.
Rezultatet që dalin pas një procesi të auditimit janë një vlerë e shtuar për veprimtarinë e
ndërrmarjeve. Por kjo nuk do të thotë që kjo vlerë e shtuar është sinjal direkt i përmirësimit
ekonimik të asaj ndërrmarje por vlera që sjell në përmirësimin e shërbimeve ndaj publikut
është dukshëm më positive, pastaj ndërrmarja ndihmohet në përcaktimin e problemeve, dhe
mbi këtë bazë, rezultatet e auditimit, i ndihmojnë bordet/organet vendimmarrëse të marrin
masat e duhura në mënyrë që të kalojnë sa më lehtë problemet e paraqitura dhe të
parandalojnë sa më shumë nga problemet që mund të shfaqen në të ardhmen.
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1. HYRJE
Kapitulli i parë i punimit është konceptuar si hyrje ku parashtrohen arsyet e zgjedhjes së
kësaj teme për studim, objektivat e punimit, rëndësia dhe në mënyrë të përmbledhur edhe
metodat për mbledhjen e të dhënave për realizimin e këtij punimi.

Auditimi i jashtëm është një aktivitet i pavarur, konsultues, konfirmues, objektiv, i
përcaktuar për të shtuar vlerë dhe për të përmirësuar veprimtarinë e organizatave.
Një ndër arsyet për të cilat kam zgjedhur këtë temë është sepse ky studim mund t’i paraprijë
në një hov më të madh zhvillimit të Auditimit të Jashtëm në Kosovë, ku zhvillimi ekonomik
nuk është ende i stabilizuar dhe ku kompanitë e ndryshme përballen me një risk të lartë
financiar mbi të cilin bazojnë vendimet e tyre. Një infromacion i sigurt i besueshëm dhe
transparent për kompanitë do të mundësonte një vendimarrje më të mirë e që do të
kontribuonte në rritjen e qëndrueshme jo vetëm të tyre, por edhe të ekonomisë kosovare në
tërësi.
Gjithashtu mendoj se ky studim do të jetë me interes teorik dhe praktik për profesionistët e
auditimit të cilët kanë mundësinë dhe përgjiegjësinë për ofrimin e këtyre shërbimeve në
Kosovë, ndërkohë përfundimet e këtij studimi mund të shërbejnë si masa inkurajuese dhe
mbështetëse për ofruesit e mundshëm të këtyre shërbimeve në të ardhmen si dhe promovimin
e këtij shërbimi në njësitë ekonomike në vend.
Nga pikëpamja akademike, ky punim do të shërbejë për një studim më të thelluar te
evoluimit, përkufizimit, konceptimit dhe trajtimit të auditimit e që kjo mënyrë do të jetë
shumë e vlefshme për kërkues e studiues të tjerë në vazhdimësi.
Objektivi kryesor i këtij punimi është t’i jepet përgjigjje pyetjes kërkimore: Aditimi i jashtëm
përparësi apo mangësi për bizneset? Me anë të kësaj pyetje synohet të jepet një panoramë e
nivelit aktual të përdorimit të auditimit në Kosovë, egzistenca e rregullimit ligjor e
procedurial si dhe standartet përkatëse që përdoren për këto shërbime, benefitet që kompanitë
marrin nga auditimi i jashtëm dhe në qoftë se ka ndonjë mangësi.
Pasqyrat financiare të përgatitura nga menaxhmenti dhe të transmetuara te palët e interesuara
pa qenë paraprakisht të audituara nga auditorë të pavarur lejnë një boshllëk në besueshmërinë
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e tyre. Prandaj rëndsia e këtij punimit është të shpjegoj se sa të rëndësishme janë paqyrat
finaciare të bashkangjitur me një raport të auditorit të jashtëm dhe se si vlera e atij biznesi do
të rritet tek palët e interesit.
Metodologjia e përdorur përfshin këta instrumenta kryesorë:
1. Analizën e literaturës historike, shkencore, bashkëkohore për auditimin, që përdoret sot
më gjerësisht në botë.
3. Pyetësorë me drejtues divizionesh, departamentesh dhe degësh e profesionistë të entiteteve
të auditura në lidhje me faktorët e suksesit dhe treguesit e efektivitetit të Auditimit.
4. Studimi i legjislacionit ekzistues të auditimit dhe institucioneve të tij në eksperiencën
kosovare.
5. Integrimi i informacioneve dhe nxjerrja e rezultateve përfundimtare.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë
punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë evoluimin
e auditimit, definimin dhe kuptimin e auditmit, rëndësinë e auditmit dhe pjesë të rëndësishme
që kanë të bëjnë me auditimi e jashtëm.

2.1

Evoluimi i Auditimit

Në përgjithësi, zhvillimi i hershëm historik i auditimit nuk është i dokumentuar mirë (Lee,
1994). Auditimi në formën e aktiviteteve të lashta kontrolluese u gjet në bazën e civilizimeve
të vjetra të Kinës (Lee, 1986), Egjipt dhe Greqi (Boyd, 1905). Aktivitetet e lashta audituese
(kontrolluese) që u gjeten në Greqi (rreth 350 vjet para Krishtit) duket të jenë më të përafërta
me aktivitetet e sotme të auditimit, pasiqë dikush ndaj të cilit dëshmohej përvetësimi e
mjeteve financiare në mënyrë të fshehtë dënohej dhe gjobitej nga gjykata dhjetë herë me
shumë se shuma që zbulohej e vjedhur. Edhe afati i pagesesës së gjobës duhej të respektohej
brenda 9 muajve ndryshe ajo do të dyfishohej. Kjo afërsisht mund ngjasoj me aktivitetet
kontrolluese të auditimit të ditëve të sotme sepse përshkruanë ecurinë e njejtë të kontrollit,
gjobës dhe mos shlyerjes së gjobës për mashtrimet e të dhënat e fsheha financiare.
Gjithashtu, ekzistenca e aktiviteteve të lashta kontrolluese u gjetën edhe në qytetet italiane,
këto aktivitete kontrolluese shërbenin për t’i ndihmuar tregtarët për të verifikuar pasuritë.
Auditimi në këtë periudhë ashtu si dhe në periudhat e më hershme ishte i shqetësuar në lidhje
me zbulimin e mashtrimit.
Sipas (Porter, 2005), auditimi kishte pak aplikim komercial para revolucionit industrial. Kjo
për shkak se industritë gjatë kësaj periudhe ishin kryesisht me shtëpi dhe mullinj të vogël të
cilat ishin në pronësi individuale dhe të menaxhuara nga vet pronarët. Për këtë arsye, nuk ka
pasur nevojë për menaxherët e biznesit të raportojnë pronarëve për menaxhimin e burimeve
të tyre. Si rezultat i kësaj, gjatë kësaj periudhe auditimi nuk kishte aplikim. Në pak fjalë, gjatë
periudhës së para vitit 1840, auditimi ishte i kufizuar në kryerjen e verifikimit të detajuar të
çdo transaksioni.
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Praktika e auditimit nuk u bënë të qëndrueshme deri në ardhjen e revolucionit industrial në
periudhën 1840-1920 në Mbretërinë e Bashkuar (Gill & Cosserat, 1996). Kjo do të thotë që
auditimi ka evoluar e u rrit me shpejtësi pas revolucionit industrial në shekullin e 18. Gjatë
revolucionit industrial u shfaq një "klasë së mesme" e shoqërisë e cila balancoi të ardhurat
midis klasës së pasur dhe asaj të varfër me c’rast u bë e mundshme që të sigurohen fondet
për krijimin e ndërmarrjeve të mëdha industriale dhe tregtare. Sipas (Brown, 1962),
revolucioni industrial rezultoi në formimin e ndërrmarjeve të mëdha, korporatave, fabrikave
dhe ndarja e funksioneve të pronësisë dhe menaxhimit u bënë më të dukshme. Për këtë arsye
në funksion të këtij mjedisi, për të siguruar se fondet në mënyrë të vazhdueshme në tregjet
financiare të funksionojnë normalisht dhe për të sigurar apo për të bindur pjesëmarrësit në
tregjet financiare se deklarata financiare të kompanisë janë të vërteta dhe të besueshme ishte
në nevojë urgjente për Auditorët (Porter, 2005). Pra, koha ishte që profesioni e auditimit të
shfaqet dhe të zhvillohej.
Edhe pse qëllimi fillestar i auditimit ishte për të zbuluar dhe për të parandaluar gabimet dhe
mashtrimet. Objektivat e auditimit veqse kishin pësuar ndryshime pasi auditimi tashmë
përdorej që të konstatojë nëse llogaritë ishin të vërteta dhe të drejta më tepër se zbulimi i
gabimeve dhe mashtrimeve.

2.2

Definimi i Auditimit

Auditimi është një aktivitet i pavarur, konsultues, konfirmues, objektiv, i përcaktuar për të
shtuar vlerë dhe për të përmirësuar veprimtarinë e organizatave. Auditimi i ndihmon një
organizate të arrijë objektivat e vëna duke ndjekur në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e
legjislacionit, duke e vlerësuar aktivitetin dhe synuar përmirësimin e tij, me qëllim rritjen e
efektivitetit dhe të menaxhimit të rreziqeve.
Termi auditim rrjedh nga fjala latine “audire” që do të thot “dëgjim”, pra të dëgjosh dhe ishte
i përshtatshëm për atë etapë kohore gjatë së cilës të dhënat e kontabilitetit të qeverisë janë
aprovuar vetëm pas dëgjimit nga ana e publikut, me ç’rast llogaritë e kontabilitetit janë lexuar
me zë. Domethënien e termit “auditim”, autorë dhe institucione e definojnë në mënyra të
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ndryshme. Në kuadër të këtij përcaktimi mund të theksohen një varg definicionesh, si më
poshtë:
-

“Auditimit ka të bëjë me verifikimin e të dhënave të kontabilitetit, dhe paraqitjen e
saktësisë dhe besueshmërisë të regjistrave kontabël,” (Mautz, 1954)

-

“Auditimi është një ekzaminim sistematik i librave dhe regjistrimeve të një biznesi e
që shërben për të konstatuar (verifikuar) dhe për të raportuar, në bazë të fakteve në
lidhje me punën financiare.” (Montgomery, 1913)

-

“Kontrolli (auditimi) përcaktohet si një process sistematik mbi zotërimin dhe
vlerësimin objektiv të informacionit në lidhje me deklarimet me veprimet dhe faktet
ekonomike, me qëllim që të sigurohet shkalla e vërtetësisë së këtyre deklarimeve në
raport me kriteret e vendosura dhe me rezultatet që u janë komunikuar përdoruesve
të interesuar për këtë informacion” (Taylor dhe Glezen,1997)

Auditimet klasifikohen në katër kategori kryesore: (1) auditimet financiare, (2) auditimet e
përputhshmërisë, (3) auditimet e operacioneve dhe (4) auditimet e integruara.
Auditimi financiar paraqet auditimin e informatave të kontabilitetit financiar të një entiteti.
Ndryshe quhet si auditimi i pasqyrave financiare dhe zakonisht përfshinë bilancin e gjendjes,
pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e fitimeve të mbajtura, dhe rrjedhën e parasë. Dhe më
gjerësisht auditimi i pasqyrave financiare i cili konsiderohet edhe si lloji më i rëndësishëm i
auditimit do të shtjellohet më poshtë.
Auditimi i përputhshmërisë është i varur nga ekzistimi i të dhënave të verifikueshme dhe
ekzistimi i kritereve ose standardeve të pranueshme, siç janë ligjet dhe rregulloret, ose
politikat dhe procedurat e organizatës. Do të thotë këto auditime janë të dizajnuara për të
përcaktuar nëse asistenca financiare është shpenzuar në përputhje me ligjet dhe rregulloret e
aplikueshme.
Auditimi i operacioneve paraqet studimin e një njësie specifike të organizatës me qëllim të
matjes së performancës së saj.
Auditime të integruara përfshijnë dhënien e sigurisë për pasqyrat financiare si dhe
efektivitetin e kontrolleve të brendshme mbi raportimin financiar.
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Në bazë të shtrirjes, auditimi klasifikohet në:
- Auditimin e përgjithëshëm, që shtrihen në të gjithë menaxhimin, për një periudhë të dhënë,
- Auditimin e vecant, kur është një objektiv, një çështje ose një sektor.
Në bazë të qëllimit, auditimi klasifikohet në:
- Auditimet parandaluese, që kryhen në momentin që ndodh veprimi ekonomik
- Auditimet përfundimtare, që kryhen më pas dhe synojnë në zbulimin e gabimeve,
mangësive dhe anomalive.
Në bazë të personit që kontrollon, auditimi klasifikohet në:
- Audimet e brendshme, që organizohet nga vetë njësia ekonomike,
- Auditimet e jashtme, që kryhen nga auditorë profesionistë (Auditimi i brendshëm dhe i
jashtëm shpjegohet më hollësisht në nën kapitujt 2.2.1 dhe 2.2.2)

2.2.1 Aditimi i brendshëm

Auditimi i brendshëm së bashku me auditimin e pasqyrave financiare është segment shumë
i rëndësishëm i auditimit si profesion në përgjithësi. Auditimi i brendshëm është projektuar
për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar operacionet e organizatës. Kjo ndihmon
organizatën në përmbushjen e objektivave të saj duke sjellë një qasje sistematike dhe të
disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e menaxhimit të riskut, kontrollit
dhe proceseve (IPPF, 2011). Mendimi i përgjithshëm i auditimit të brendshëm duhet të
orientohet në nënvizimin dhe harmonizimin e rregullave bazë të kontroll-revizionit me
rregullat dhe konceptet që janë formuar në kuadrin e drejtimit të njësisë ekonomike konkrete.
Qëllimi kryesorë i auditorit të brendshëm është të hetoj dhe vlerësojë efektivitetin me të cilin
njësitë e ndryshme të kompanisë janë duke i kryer detyrat e tyre të caktuara.
Punët më të rëndësishme që i kryen auditori i brendshëm në kuadër të ndërrmarjes janë:
hetimi i funksionimit të sisitemit kontabël, hetimi i të të dhënave të tjera dhe kontable, hetimi
i efikasitetit, ekonomitetit dhe efektivitetit në funksionimin e ndërmarrjes. Auditimin e
brendshëm e zbatojnë personat e punësuar në ndërrmarje të cilët e organizojnë dhe e zbatojnë
programin e auditimit të brendshëm. Auditorët e brendshëm zakonisht i raportojnë komitetit
të auditimit të bordit të drejtorëve dhe gjithashtu presidentit ose ndonjë personi me nivel të
6

lartë ekzekutiv. Auditorët e brendshëm gjerësisht punësohen edhe nga organizatat qeveritare
dhe jo-fitimprurëse. Është thelbësore që auditorët e brendshëm të jenë të pavarur nga drejtorët
e departamenteve dhe personat e tjerë ekzekutivë punën e të cilëve ata e rishikojnë. Kështu
që, nuk do të ishte e dëshirueshme që auditorët e brendshëm të jenë nën përgjegjësi të
udhëheqësit të kontabilitetit. Pavarësisht nga niveli i raportimit të tyre, prapëseprapë,
auditorët e brendshëm nuk janë të pavarur në kuptim të njëjtë sikurse auditorët e jashtëm.
Auditorët e brendshëm janë punëtorë të përhershëm në kompani, dhe janë subjekt i
kufizimeve që rrjedhin si rezultat i marrëdhënies punëtor-punëdhënës. Sa më shumë
transformohen mardhëniet profesionale në mardhënie shoqërore, aq më shumë rritet rreziku
i mungesës së drejtësisë dhe i aktivitetit të kontrollit.

2.2.2 Auditimi i jashtëm

Auditimi i jashtëm është një shqyrtim periodik i librave të kontabilitetit dhe shënimeve të një
njësie ekonomike të kryer nga një palë e pavarur e tretë (auditorit i jashtëm), që siguron se
ato shënime apo të dhëna janë ruajtur siç duhet, janë të sakta dhe në përputhje me konceptet
e vendosura: (1) parimeve, (2) standardeve të kontabilitetit dhe (3) kërkesave ligjore. Të cilat
japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të gjendjes financiare të subjektit.
Auditorët e jashtëm ofrojnë shërbimet e tyre pa u përzier me personat dhe faktorët që
përcaktojnë anët e forta dhe të dobëta të ndërrmarjes. Mungesa e cfarëdo lloj lidhjeje me
drejtuesit e njësisë ekonomike dhe pavarësia e veprimit të tij përballë influences së tyre
përbëjnë vërtetimin e autoritetit më të mrë dhe të dobishëm krahas kokluzioneve që ai arrin.
Sa më shumë shtohet kompleksiteti i mardhënieve ekonomike, aq më tepër bëhet i nevojshëm
organizimi dhe grumbullimi i kontrollit të jashtëm në një funksion të pavarur, me një kuadër
të plotë dhe të qartë veprimi. Sot, në shumicën e vendeve ë zhvilluara ekonomike nëpër botë,
auditimi i jashtëm nuk konsiderohet më një profesion, por është shëndrruar në një post të
lartë funksioni.
Cilësitë që çdo auditorë i jashtëm patjetër duhet t’i ketë janë:
•

Nivel të lartë njohurish të specializuara, të cilat duhet të rifreskohen dhe të
harmonizohen në përputhje me zhvillimet dinamike të shkencës ekonomike.
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•

Përvojë nga punësimi afatgjatë I tyre me probleme të ndryshme të kontrollit.
Objektet e studimit të tyre duhet të ndjekin një nivel vështirësie në rritje me qëllim
që përvoja e mëparshme të shfrytëzohet plotësisht për faktet e reja që do të
paraqiten në vazhdimësi.

•

Aftësi të zhvilluar për të bërë kritikë dhe për të kuptuar, pa ndërmjetësi dhe pa
humbur kohë.

•

Zgjuarsia dhe prirja për të planizuar metodat dhe procedurat e reja, me qëllim që të
jetë në gjendje të ndërtojë më lehtë pasqyra të komplikuara.

•

Siguri dhe vetëveprim për drejtësinë e punës së tij dhe konkluzionet që arrin me
qëllim që të mos bjerë pre e të dhënave të kundërta, të cilat pranojnë shumë
interpretime.

•

Zgjuarsi, diplomaci dhe dallueshmëri në kontaktet me personat e tjerë dhe në
realizimin e detyrave të tij. Shpërdorimi i besimit dhe keqinterpretimet me dashje
nga disa kuadro dhe drejtues ndërrmarjesh janë në rend të ditës.

•

Dhënie mundësie për t’u shprehur si në materialin e shkruar dhe me gojë. Pastaj,
kultivimi I aftësisë për të qenë I bindur revizori për drejtësinë e mendimeve dhe për
domosdoshmërinë e veprimeve të tij.

•

Dëshira për bashkëpunim me ata që kontrollohen dhe kultivim mardhëniesh
mirëkuptimi dhe azhornim reciprok. Vetëm kështu mund të të arrihet paraqitja e
informatat e domosdoshme dhe njëkohësisht shmangen keqkuptimet.

•

Punë, durim dhe studim në veprën e tij të zgjuar.

Auditorët e jashtëm janë të autorizuar me ligj për të shqyrtuar dhe për të nxjerrë publikisht
një opinion për besueshmërinë e raporteve financiare të korporatave. Firmat private nuk janë
të detyruara me ligj për të kryer auditimin e jashtëm vetëm nëse e ato e bëjnë në mënyrë
vullnetare. Për bizneset e vogla apo të mesme, për shembull, është e kushtueshme që të
angazhojnë një auditorë të jashtëm për kotrollin e regjistrave kontabël. Kurse institucionet
publike dhe bizneset e mëdha auditimin e jashtëm vjetor e kanë një detyrim ligjor.
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Në vazhdim mund të shohim dallimet midis auditimit të brendshëm dhe të jashtëm:
Tabela 1. Dallimet midis auditimit të brendshëm dhe auditimit të jashtëm
Kriteri

Auditimi i Brendshëm

Auditimi i Jashtëm

(Standardet e IIA-së)

(Standartet e INTOSAI &
IFAC)

Pozicioni

Auditimi i Brendshëm është Auditimi i Jashtëm nuk
pjesë e kompanisë (bankës). është pjesë e kompanisë,
Objektivat e tij përcaktohen por angazhohet prej saj.
nga standartet profesionale Objektivat e tij vendosen

Kujt i shërben

dhe bordi drejtues.

nga statuti dhe nga klienti.

I shërben nevojave të

Përveq nevojave të

kompanisë / bankës (Bordit

kompanisë ju shërben dhe

dhe drejtuesve).

palëve të treta që kanë
nevojë për një informacion
të besueshëm.

Objektivat.

Qëllimi i punës së audituesit Misioni parësor i audituesit
të brendshëm shërben për të

të jashtëm është që të

ndihmuar kompaninë

mundësojë një opinion të

(bankën) në përmbushjen e

pavarur mbi pasqyrat

objektivave të saj, si dhe në

financiare të kompanisë

përmirësimin e

(bankës). Identifikon

operacioneve, drejtimit të

përmirësimet e nevojshme

riskut, sistemeve të

të deklaratave financiare që

kontrolleve të brendshme,

të përmbushin standartet.

dhe procesit të qeverisjes. I

Shqyrton situatën aktuale

angazhuar me të gjitha

me fokus në të ardhmen.

aspektet e kompanisë – si

Identifikon përmirësimet e

ato financiare dhe jo

nevojshme të deklaratave

financiare, audituesi i

financiare që të përmbushin
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Pavarësia

brendshëm fokusohet në

standartet. Auditimi i

ngjarjet e ardhshme si

jashtëm mbështetet në KB

rrjedhojë e shqyrtimit të

në punën për auditimin e

vazhdueshëm të vlerësimit

Deklaratave Financiare.

të kontrolleve dhe

Rekomandon

proceseve

në KB.

përmirësime

Auditimi i Brendshëm duhet Auditimi i Jashtëm është i
të jetë i pavarur nga

pavarur nga aktivitetet e

aktivitetet që auditohen.

klientit. Do të thotë I pavarur
nga subjekti.
Strukturë e jashtme që nuk
ka asnjë lidhje organizative
me subjektin.

Ushtrimi i funksionit

Auditimi i Brendshëm

Auditimi i Jashtëm mbulon

mbulon tërësinë e

ato operacione që

transaksioneve të

kontribuojnë në rezultatet

kompanisë (bankës).

financiare të kompanisë dhe
performancës së saj.

Frekuenca

Auditimi i Brendshëm kryen Auditimi i Jashtëm është një
auditime gjatë gjithë vitit në aktivitet me frekuencë
bazë të nivelit të riskut për vjetore, normalisht në fund

Struktura organizative

çdo entitet të auditueshëm.

të vitit.

Në Departamentin e

Në grupin e audituesve të

auditimit të bankave jo

jashtëm bën gjithmonë

gjithmonë pjesë e strukturës

pjesë një auditues i

organizative është një

specializuar për

auditues i specializuar për

Teknologjinë e

Teknologjinë e

Informacionit

Informacionit.
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Shtrirja e auditimit

Auditimi i Brendshëm

Auditimi i Jashtëm nuk

mbulon të gjithë rrjetin e

mbulon aktivitetin e çdo

bankës nëpërmjet vizitave

dege apo Departamenti të

në të gjitha degët, përpos

bankës. Me përzgjedhje disa

auditimit që kryhet në të

degë mund të jenë subjekt i

gjitha Departamentet /

vizitave të Auditimit të

Divizionet e Drejtorisë së

Jashtëm, por më së shumti

Përgjithshme.

Auditimi i Jashtëm
fokusohet në aktivitetin e
Departamentit të Financës

Trajtimi i riskut për

Rëndësia e riskut për

Auditimi i Jashtëm e përdor

planifikimin

planifikimin e aktivitetit të

informacionin mbi riskun

Auditimit të Brendshëm

për përcaktimin e natyrës,

është shumë e lartë,

periudhës

vlerësimi i riskut

procedurave të nevojshme të

kombinohet me

auditimit që duhet të kryhen

informacione si psh

në ambjentin e auditueshëm,

financiare, operacionale, etj.

duke marrë në konsideratë

kohore

dhe

vetem aspektet financiare.
Marrja në konsideratë e Auditimi i Brendshëm merr

Auditimi i Jashtëm merr në

faktorëve të riskut

në konsideratë faktorët e

konsideratë faktorët e

mëposhtëm të riskut:

mëposhtëm të riskut:

• Presionin nga drejtuesit

• Nëse qarkullimi i stafit,

për të arritur objektivat;

sidomos personelit me

• Kompetencat,

eksperiencë në kontabilitet,

mjaftueshmërinë dhe

është i lartë;

integritetin e personelit;

• Përfitueshmëria e
kompanisë krahasuar me
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• Madhësinë e aktiveve,

industrinë ku vepron, është

likuiditetin, ose volumin e

jo e përshtatshme;

transaksioneve;

• Kompania është e

• Kushtet ekonomike dhe

decentralizuar dhe nuk ka

financiare;

një monitorim të

• Kushtet konkurruese;

përshtatshëm;

• Ndikimin e klientëve,

• Natyra, shkaku (nëse

furnitorëve apo rregullave

njihet) ose shuma e gabimit

qeveritare;

material të identifikuar në

• Datën dhe rezultatet e

auditimin e periudhës së

auditimit të mëparshëm;

mëparshme është

• Gradën e shkallës së

domethënëse;

kompjuterizimit;

• Klienti është i ri dhe nuk

• Shpërndarjen gjeografike

ka histori të mëparshme

të operacioneve;

auditimi, ose informacion të

• Mjaftueshmërinë dhe

mjaftueshëm nga audituesi i

efektivitetin e sistemit të

mëparshëm.

brendshëm të kontrollit;
• Ndryshimet organizative,
operacionale, teknologjike
ose ekonomike;
• Gjykimin e drejtuesve;
• Pranimin e gjetjeve të
auditimit dhe marrjen e
masave për korrigjim
Risqet që shoqërojnë

Risku i biznesit

Përveç risqeve të

Risku i brendshëm (risku i përbashkëta, Auditimi i
entitetit)

Jashtëm shoqërohet dhe nga

Risku i kontrollit

risku i angazhimit.
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Risku i identifikimit (risku i
përzgjedhjes së kampionit,
risku i kontrollit të cilësisë)
Risku i pavarësisë.
Trajtimi i mashtrimit

Auditimi i Brendshëm është Auditimi i Jashtëm është i
i preokupuar për mashtrimin preokupuar kryesisht për
në të gjitha aktivitetet e mashtrimin në aktivitetin
kompanisë (bankës).

Vlerësimi i punës

Puna

e

Auditimit

financiar.
të Puna e Auditimit të Jashtëm

Brendshëm vlerësohet si nga vlerësohet vetëm nga organi
audituesit e jashtëm, ashtu mbikëqyrës i bankave, gjatë
dhe nga organi mbikëqyrës i proceseve të tyre të
bankave gjatë ekzaminimit ekzaminimit të bankave.
të bankave; Sipas standartit
IPPF

një

ekzaminim

i

detajuar i punës së Auditimit
të Brendshëm, kryhet dhe
nga një Vlerësues i Jashtëm
Cilësie

Burimi: (Ray dhe Kurt, 2010)
2.3

Auditimi i pasqyrave financiare

Gjatë auditimit të pasqyrave financiare, auditorët angazhohen rreth sigurimit të evidencës së
mjaftueshme të auditimit dhe ofrojnë nivel të lartë të sigurisë që pasqyrat financiare janë në
përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit (GAAP), ose standarde tjera
të pranueshme të kontabilitetit. Auditimi përfshinë kërkimin dhe verifikimin e të dhënave
kontabël dhe ekzaminimin e evidencave (fakteve) tjera të cilat i mbështesin informatat e
prezantuara në pasqyra financiare. Duke mbledhur informata lidhur me kompaninë dhe
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mjedisin në të cilin ajo vepron, përfshirë kontrollet e brendshme; inspektimin e dokumenteve;
vëzhgimin e pasurive, marrjen e personave brenda dhe jashtë kompanisë në intervistë; dhe
kryerjen e procedurave tjera të auditimit, auditorët do të mbledhin evidencë të nevojshme për
ta lëshuar opinionin e auditimit. Raporti i auditimit konstaton që sipas opinionit të auditorit
pasqyrat financiare janë në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit.
Ilustrimi në figurën 1.4 e portretizon auditimin e pasqyrave financiare. Evidenca e mbledhur
nga auditorët shërben për të konstatuar nëse pasqyrat financiare janë të prezantuara në
përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit. Më saktë, auditimi i adreson
pohimet e menaxhmentit që pasuritë e listuara në bilancin e gjendjes vërtetë ekzistojnë, që
pasuritë janë pronë e kompanisë, dhe që vlerësimet që i janë bërë pasurive janë në pajtim me
parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit. Evidenca mblidhet për të treguar që
bilanci i gjendjes përmban të gjitha detyrimet e kompanisë; përndryshe bilanci i gjendjes
mund të jetë dezorientues sepse disa detyrime të rëndësishme janë harruar të regjistrohen
aksidentalisht ose qëllimisht. Ngjashëm, auditorët mbledhin evidencë lidhur me
transaksionet e regjistruara në pasqyrën e të ardhurave. Auditorët kërkojnë evidencë që shitjet
e raportuara me të vërtetë kanë ndodhur, që shitjet janë regjistruar me vlerë të duhur, dhe që
të gjitha shpenzimet dhe kostot që kanë ndodhur janë të njohura si shpenzime të periudhës
aktuale. Më në fund, auditorët konsiderojnë nëse shumat në pasqyrat financiare janë të sakta,
të klasifikuara dhe përmbledhura siç duhet, dhe nëse shënimet shpjeguese janë informuese
dhe të plota. Vetëm atëherë kur evidenca e mbledhur është e mjaftueshme për të mbështetur
të gjitha këto pohime të rëndësishme, auditorët mund të japin opinionin e tyre lidhur me atë
nëse pasqyrat financiare janë të prezantuara në përputhje me parimet e përgjithshme të
pranuara të kontabilitetit. Procedurat e ndërmarra gjatë auditimit dallojnë shumë nga një
angazhim audimi në tjetrin. Shumë nga procedurat e përshtatshme për auditimin e një dyqani
të vogël me pakicë nuk do të ishin të përshtatshme për auditimin e një korporate gjigante.
Auditorët bëjnë auditime të bizneseve të llojeve të ndryshme, duke përfshirë edhe organizatat
jo-fitimprurëse dhe qeverinë. Bankat dhe birraritë, fabrikat dhe dyqanet, kolegjet dhe kishat,
shkollat dhe sindikatat e punëtorëve, që të gjithë mund të jenë rregullisht të vizituar nga
auditorët. Zgjedhja e procedurave adekuate gjatë çdo auditimi kërkon shfrytëzim të aftësive
profesionale dhe gjykimit.
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Figura 1. Auditmi i pasqyrave financiare
Burimi: (Ray dhe Kurt, 2010)

2.3.1 Dallimi midis pasqyrave financiare të audituara dhe atyre jo të audituara

Vendimet ekonomike merren në kushte të pasigurisë ku gjithmonë ekziston rreziku që
marrësi i vendimit do të zgjedh alternativë të gabuar dhe mund të realizojë humbje të madhe.
Shtimi i besueshmërisë së informative nga auditorët në të vërtetë e zvogëlon rrezikun tek
marrësit të vendimit.
Pasqyrat e audituara financiare janë mjet i pranuar në bazë të të cilave korporatat i raportojnë
rezultatet operative dhe pozitën financiare. Fjala të audituara, kur zbatohet në pasqyra
financiare, do të thotë që bilanci i gjendjes, pasqyrat e të ardhurave, fitimit të mbajtur, dhe
rrjedhës së parasë janë të shoqëruara me raport të auditimit të përgatitura nga auditorët e
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pavarur, të cilët e shprehin opinionin e tyre profesional lidhur me atë nëse pasqyrat financiare
të kompanisë japin një pamje të drejtë dhe të sinqertë.
Pasqyrat financiare të përgatitura nga menaxhmenti dhe të transmetuara te palët e interesuara
pa qenë paraprakisht të audituara nga auditorë të pavarur lejnë një boshllëk në besueshmërinë
e tyre. Gjatë vetë raportimit për menaxhimin e biznesit, vështirë se mund të pritet që
menaxhmenti do të jetë plotësisht i paanshëm dhe i drejtë. Auditorët e pavarur nuk kanë
interes personal ose financiar në kompaninë që është subjekt i auditimit; si rezultat i kësaj
raportet e tyre priten që të jenë të paanshme dhe të drejta. Pasqyrat e paaudituara financiare
mund të jenë të përgatitura me sinqeritet, por pa kujdes. Detyrimet mund të mos jenë shikuar
mirë dhe të kenë mbetur pa u regjistruar në bilancin e gjendjes. Pasuritë mund të jenë
mbivlerësuar si rezultat i gabimeve aritmetike ose si rezultat i njohurisë së mangët lidhur me
parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit. Neto fitimi mund të jetë i mbivlerësuar
sepse shpenzimet mund të jenë kapitalizuar ose transaksionet e shitjes janë regjistruar para
datës së dërgesës se mallrave ose shërbimeve. Së fundi, ekziston mundësia që pasqyrat e
paaudituara financiare të jenë të falsifikuara qëllimisht për ti fshehur keqpërdorimet dhe
mashtrimet, ose për ti tërhequr shfrytëzuesit e pasqyrave financiare që të investojnë në
aksionet e kompanisë. Edhe pse falsifikimi i qëllimtë i pasqyrave financiare nuk është i
shpeshtë, ai ndodhë dhe mund ti shkaktojë humbje marramendëse personave të cilët marrin
vendime duke u bazuar në këto pasqyra financiare dezorientuese.

2.4

Si lind kërkesa për auditim?

Ekzistojnë disa teori (Ittonen, 2010) të cilat mund të shpjegojnë kërkesën për Auditim.
Disa prej tyre janë të mirënjohura dhe bazuar në kërkime shkencore, ndërsa disa të tjera janë
të bazuara në perceptime.
Teoria e policit - Ka qenë teoria më e përhapur e auditimit gjatë fillimit të shekullit të 20-të.
Sipas kësaj teorie, audituesi është përgjegjës për kërkimin, zbulimin dhe parandalimin e
mashtrimit. Më pas fokusi kryesor i audituesit konsiderohej dhënia e sigurisë dhe verifikimi
i vërtetësisë së pasqyrave financiare.
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Teoria e dhënies së besueshmërisë - sugjeron se funksioni parësor i auditimit është dhënia e
besueshmërisë së pasqyrave financiare. Në këtë këndvështrim audituesit i shesin klientëve të
tyre kredibilitetin. Pasqyrat financiare të audituara rrisin besueshmërinë tek përdoruesit e
tyre.
Teoria e pritshmërisë racionale - Kjo teori bazohet në kërkesën dhe ofertën për shërbime
auditimi. Kërkesa për auditim është rrjedhojë direkte e pjesëmarrjes së palëve të treta në një
kompani. Këto palë kërkojnë besim nga drejtuesit e kompanisë në këmbim të investimeve të
tyre në një kompani. Besueshmëria realizohet përmes raporteve financiare periodike. Duke
qenë se ky informacion mundësohet nga drejtuesit, të cilët mund të kryejnë modifikime,
ndërkohë që palët e jashtme nuk kanë mjete direkte monitorimi, një auditim është i
nevojshëm për të siguruar besueshmërinë e informacionit. Sa i përket ofertës për auditim, ajo
lidhet me faktin se audituesi duhet të përpiqet të përmbushë pritshmëritë e publikut.
Teoria pothuajse juridike - Sipas kësaj teorie audituesi shihet si një gjyqtar sa i takon procesit
të shpërndarjes së informacionit financiar. Kjo teori nuk mbështetet pasi doktrina e
preçedencës ose vazhdueshmërisë nuk është e garantuar në auditim.
Teoria e agjentit - Sipas kësaj teorie audituesi përcaktohet në interes të të dyja palëve, si
atyre të treta ashtu dhe të Drejtimit. Një kompani konsiderohet një rezultante e disa
kontratave. Grupe të ndryshme pjesëmarrësish (punonjës, klientë, furnitorë, etj) japin
kontributin e tyre në kompani përkundrejt një çmimi. Detyra e Drejtimit është të koordinojë
këto grupe dhe kontrata, duke arritur optimumin prej tyre (si psh. çmime të larta për produktet
e shërbimet e shitura, çmime të ulta për produktet, shërbimet e blera, çmime të larta të
aksioneve, etj). Në këto marrëdhënie, Drejtimi është agjenti, i cili përpiqet të nxjerrë
kontribute nga Palët (aksionerët, bankat, punonjësit). Këta pjesëmarrës përcaktojnë një agjent
(drejtuesit) dhe i delegojnë autoritetin vendimmarrës. Në këtë mënyrë pjesëmarrësit e
kompanisë besojnë se agjenti do të veprojë në më të mirën e interesit të tyre. Megjithatë si
rezultat i asimetrisë së informacionit midis pjesëmarrësve dhe agjentit, pjesëmarrësit mund
të kenë mungesë besimi e për rrjedhojë përdorin një “mjet” siç është auditimi për të rritur
besueshmërinë. Duke qenë se Drejtimi është përgjegjës për raportimin e gjendjes financiare
të kompanisë, është dhe në pozicionin që mund të sistemojë (ndryshojë) shifrat. Për rrjedhojë
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është gjithmonë i pranishëm një risk informacioni, kur ky informacion financiar i vihet në
dispozicion pronarit.
Kurse Komiteti i Shoqatës së kontabilistëve (1973) përshkruan katër kriteret që krijojnë
nevojën për të pasur një auditim të jashtëm: konflikti potencial ose real i interesit, pasojat e
gabimeve, kompleksiteti dhe largësia. Kërkesa për auditim mund të lindë nga ekzistenca e
konfliktit të interesit midis përgatitësit të informacionit dhe përdoruesit. Kjo situatë krijon
mundësi për ndryshim informacioni, çka do të thotë që drejtuesi mund të zgjedhë metodën,
shtrirjen dhe kohën e raportimit. Kjo mënyrë e bën cilësinë e informacionit të dyshimtë. Dy
burime konflikti interesi mund të identifikohen, të cilat janë të qëllimshme dhe të
pandërgjegjshme. Sipas të parit, Drejtimi mund të përgatisë informacion të modifikuar për
qëllime personale. Pra drejtuesit modifikojnë informacionin për të arritur objektivat e
vendosura nga aksionerët. Përgatitja e pasqyrave financiare po bëhet më komplekse, e për
rrjedhojë interpretimi i këtyre pasqyrave kërkon një njohje të mirë të kontabilitetit dhe
praktikave raportuese, të drejtimit të biznesit, etj. Përdoruesit e kanë më të vështirë të
vlerësojnë cilësinë e pasqyrave financiare dhe të vlerësojnë sinjale. Kompleksiteti i procesit
të raportimit mund të rrisë riskun e gabimeve të paqëllishme si rrjedhojë e mungesës së
njohurive nga përpiluesi i pasqyrave. Për më tepër përdoruesi i pasqyrave mund të ketë
njohuri të kuptojë raportet financiare, por më pak aftësi për të zbuluar gabime të qëllimshme
ose jo. Prandaj audituesi rekrutohet qe t’i mundësojë përdoruesit një vlerësim të cilësisë së
informacionit (Komiteti i Shoqatës së Kontabilistëve Amerikanë, 1973).

2.5

Standardet Ndërkombëtare për Auditim

Një nga projektet më madhore të IAASB-së ka qenë padyshim ai i qartësisë të standarteve
ndërkombëtare të auditimit, përfundimi i të cilit në vitin 2010 konsiderohet një zhvillim i
rëndësishëm ndërkombëtar me impakt të drejtëpërdrejtë në globalizimin e procedurave dhe
të standardeve të auditimit. Paraqitja e qartësuar e SNA-ve ka përforcuar më tej kryerjen e
auditimit bazuar në gjykimim profesional të audituesve; ajo kontribuon gjithashtu, në rritjen
e cilësisë së auditimit në shumë drejtime. SNA të qartësuara janë më shumë të fokusuara në
çështje të tilla si:
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•

Vlerësimi i rrezikut të anomalive materiale

•

Materialiteti dhe përdorimi i tij gjatë vlerësimit të anomalive materiale

•

Evidenca e auditimit dhe vlerësimi i saj, sa i takon mjaftueshmërisë dhe
përshtatshmërisë, si edhe të mënyrave apo metodave që përdoren për sigurimin e saj.

•

Përdorimi i punës së tjerëve (kryesisht i audituesve të tjerë, kur është rasti i auditimit
të pasqyrave financiare të grupit)

•

Raportimi i auditimit dhe sidomos komunikimet me organet e drejtimit etj.

Gjatë punës për hartimin e SNA-ve të qartësuara, IAASB mbajti parasysh se një auditim i
mirë është një "auditim që përdor logjikën apo gjykimin" – pra një auditim në të cilin
audituesi i jep rëndësi, vlerëson dhe gjykon duke mbajtur parasysh rrethanat. Dhe që të arrihet
kjo, duhet të përcaktohen objektiva të qarta, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në këtë
drejtim. Objektivat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në përcaktimin përpjekjeve dhe
audituesit vlerësojnë dobinë e tyre në të gjitha fazat e auditimit. Është e rëndësishme të
theksohet se IAASB pranon se aplikimi i duhur i kërkesave të një SNA-je pritet të sigurojë
një bazë të mjaftueshme për arritjen e objektivave të deklaruara. Është gjithashtu e
rëndësishme të theksohet se këto objektiva duhet të kuptohen në kontekstin e objektivave të
përgjithshme të audituesit. Në ato raste kur një objektiv i caktuar nuk mund të arrihet,
audituesi duhet të vlerësojë nëse kjo pengon arritjen e objektivave të përgjithshme të tij. Në
këto raste SNA-të kërkojnë që audituesi të modifikojë opinionin e tij ose të tërhiqet nga
angazhimi. Nga IAASB-ja kërkesat e SNA-ve janë përcaktuar të atilla që ato të jenë
përgjithësisht të zbatueshme në të gjitha llojet e angazhimeve të auditimit, përfshirë këtu edhe
angazhimet për entitetet e sektorit publik. Edhe pse SNA-të janë të formuara për t’u përdorur
për entitetet e të gjitha madhësive, kjo nuk do të thotë që çdo auditim kryhet në të njëjtën
mënyrë. Për shkak të strukturës së SNA-ve që bazohet në parime, kërkesat e tyre
përqëndrohen më shumë në ato çështje që duhet të adresojë audituesi.
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2.6

Risku i biznesit dhe Auditimit (të jashtëm dhe brendshëm)

Risku i Biznesit është i pranishëm dhe atëherë kur audituesit janë krejtësisht në përputhje me
standartet e auditimit dhe kanë dhënë gjykimin e duhur. Sipas SA 3151 risku i biznesit
identifikohet si risku që rrjedh prej kushteve, ngjarjeve, rrethanave, veprimeve dhe
mosveprimeve që mund të ndikojnë negativisht në aftësinë e një kompanie për të arritur
objektivat dhe ekzekutuar strategjitë e saj, ose nga vendosja e objektivave dhe strategjive të
papërshtatshme apo më thjesht kur një kompani dështon të arrijë objektivat e saj. Ndërsa
Risku i auditimit ka të bëjë me pranueshmërinë që ka audituesi për nivelin e pasigurisë gjatë
kryerjes së funksionit të auditimit: pasiguri për kompetencat mbi evidencat, mbi efektivitetin
e strukturës së kontrollit të brendshëm, gjithashtu dhe nëse pasqyrat financiare kanë shprehur
realitetin (kjo e fundit specifike për Auditimin e Jashtëm).
Audituesit duhet:
• Të kenë një njohuri të kontabilitetit dhe sistemit të kontrollit të brendshëm të mjaftueshëm
që të planifikojnë auditimin; si dhe
• Të përdorin gjykimin profesional për të vlerësuar komponentët e riskut të auditimit dhe të
kenë procedura që të ulin këtë risk në nivele të pranueshme.
Risku i Auditimit të Jashtëm i adresohet riskut që shoqëron opinione të pakualifikuara të
auditimit mbi pasqyrat financiare të klientit të cilat përmbajnë gabime materiale ose kur
audituesi mund të japë një gjykim të papërshtatshëm të pasqyrave financiare. Risku i
auditimit është një funksion i gabimeve materiale dhe riskut të identifikimit. Audituesit e
jashtëm janë kritikuar në vitet e fundit si rrjedhojë e skandaleve financiare në klientë të cilat
ata kanë audituar. Janë kritikuar sepse nuk kanë bërë mjaftueshëm në rastet kur drejtuesit
kanë përdorur standarte kontabiliteti në mënyrë që të drejtojnë në një risk biznesi më të lartë.
Përhapja e modelit të riskut të auditimit pas mesit të viteve 1980, ndikoi në praktikat e
auditimit duke u mundësuar audituesve një model të cilit t’i referoheshin për të zvogëluar

1
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riskun e tejkalimit apo injorimit të riskut të pranishëm në një kompani dhe në operacionet e
saj. Auditimi duhet të jetë i dizenjuar që të kufizojë riskun e auditimit në një nivel të ulët.
Risku i brendshëm – efekti (ndikimi) mbi gjendjen e një llogarie apo klase transaksionesh
nga gabime të cilat mund të jenë materiale, por edhe pse procedurat përkatëse ekzistojnë, nuk
mund të parandalohet. Në këtë kategori risku përfshihet:
• Integriteti i drejtuesve
• Njohuritë dhe eksperienca e drejtuesve, dhe ndryshimet në personel, psh. punonjës pa
eksperiencë mund të përpilojnë pasqyrat financiare
• Presion i pazakontë tek drejtuesit, si p.sh afate të shkurtra raportimi, pritshmëri nga tregu
të cilat bëhen predispozitë për të ndikuar në pasqyrat financiare
• Natyra e biznesit, kompleksiteti i strukturës së kapitalit, shpërndarja gjeografike
• Faktorë të cilët ndikojnë në industrinë ku operon kompania
Faktorët e mësipërm ndikojnë në nivelin e riskut të brendshëm. Domosdosmërisht audituesit
duhet t’i kushtojnë rëndësi këtyre faktorëve.
Risku i kontrollit - Risku që një gabim mund të ndodhë në një gjendje (balanc) llogarie ose
klasë transaksionesh dhe që mund të jetë material, por që nuk mund të parandalohet ose
identifikohet në kohë nga sistemi i brendshëm i kontrollit. Është e qartë se duke mos testuar
100% të transaksioneve apo balancave, audituesi pranon një risk të caktuarë e tyre.
Risku i identifikimit – risku që procedura e auditimit e drejton nje auditues në konkluzionin
që një gabim i cili mund të jetë material nuk ekziston, ndërkohë që ai ekziston. Modeli i
auditimit të riskut ndihmon në përzgjedhjen e masës së testimit të nevojshëm në mënyrë që
një auditim të jetë efektiv. Sepse testimi i detajuar kushton (pra shoqërohet me kosto),
frytshmëria e auditimit mund të rritet duke bërë testime të tilla vetëm në masën e duhur që
një auditim të jetë efektiv.
Duhet përmendur se Auditimi i Jashtëm shoqërohet dhe me riskun e angazhimit dhe atë të
pavarësisë që lidhen ngushtësisht me njëri – tjetrin. Risku i angazhimit - Kur angazhimi i
audituesve të jashtëm është afatgjatë, audituesit janë në dijeni të të gjithë faktorëve të riskut
që mund të ndikojnë në riskun e auditimit, dhe janë në gjendje të modifikojnë procedurat e
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tyre të auditimit në mënyrë që të zvogëlojnë këtë risk. Në rastin e një angazhimi të ri,
audituesit nuk kanë shumë njohuri të thella. Kjo mungesë njohurish, sidomos mbi riskun e
brendshëm të kompanisë që do të auditohet, ka të ngjarë të rrisë riskun sidomos në ato raste
kur audituesit nuk janë të ndërgjegjshëm mbi mangësitë e Drejtimit të kompanisë dhe të
presionit jo të zakonshëm që ushtrohet po nga Drejtuesit.
Risku i pavarësisë - Ky është risku që dhe pse procedurat e auditimit kanë evidentuar
problematika apo keqraportime si rrjedhojë e të cilave pasqyrat financiare nuk japin një
pamje të vërtetë dhe të drejtë, audituesi mund të dështojë të raportojë këtë fakt, si rrjedhojë e
mungesës së pavarësisë. Ky risk lidhet ngushtë me riskun e angazhimit sepse presioni i riskut
të angazhimit mund t’u shkaktojë audituesve të jenë më pak ngulmues në mbledhjen dhe
vlerësimin e evidencave. Risku i pavarësisë është një risk që shoqëron dhe Auditimin e
Brendshëm sidomos në ato raste kur Departamenti i Auditimit të Brendshëm është në varësi
direkte të njërit prej drejtuesve ekzekutivë dhe për më tepër kur departamente që auditohen
prej tij, përcaktojnë pagën dhe shpërblimet e audituesve të brendshëm.

2.7

Hapat e procesit të Auditimit të jashtëm

2.7.1 Angazhimi

Si pas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (ISA, 210) Audituesi i Jashtëm dhe klienti
(banka në këtë rast) duhet të bien dakord mbi kushtet e angazhimit. Kushtet e angazhimit
përfaqësojnë konsideratat mbi atë që duhet të bëhet (objektivat, qëllimi i auditimit), nga kush
(punonjësit) dhe për sa (dmth pagesa). Kushtet për të cilat bihet në dakordësi parashtrohen
në një leter angazhimi (Engagement Letter) për auditim ose në çdo lloj kontrate të
përshtatshme. Përmbajtja e një letre angazhimi i referohet:
1. Objektivave të auditimit;
2. Përgjegjësisë së Drejtuesve për informacionin financiar;
3. Qëllimin e auditimit, përfshirë dhe legjislacionin e aplikueshëm dhe rregulloret e grupit
profesional në të cilin audituesi aderon;
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4. Çdo formë raporti ose komunikim tjetër mbi rezultatet e angazhimit;
5. Faktin që si rrjedhojë e natyrës së testimit, kufizimeve që mund të ketë një auditim, së
bashku me kufizimin në sistemin e kontrollit të brendshëm, ka një risk të pashmangshëm i
cili mund të shkaktojë që dhe disa gabime materiale të mbeten te pazbuluara;
6. Akses të pakufizuar mbi çdo lloj të dhëne, dokumenti apo informacioni që kërkohet gjatë
auditimit. Në krahasim me audituesin e jashtëm, audituesi i brendshëm duke qenë në
strukturën e përhershme të bankës, nuk nënshkruan një letër angazhimi.

2.7.2 Planifikimi dhe kryerja e auditimit

Të planfikosh do të thotë të bësh një strategji të përgjithshme dhe një model të përafërt në
lidhje me kohën dhe shtrirjen e auditimit. Sipas SNA 300 Planifikimi I auditimit bazohet para
se gjithash në njohjen e afarizmit të klientit dhe kryhet pandërprerë gjatë tërë rrjedhes së
auditimit. Themeli i një Auditimi të Jashtëm është të krijojë një këndvështrim mbi risqet e
biznesit duke përfshirë:
• Tregun ku operohet;
• Strategjinë e biznesit;
• Aktivitetet kyçe që krijojnë vlera për sukses;
• Drejtimin financiar për të monitoruar performancën e biznesit.
Kur faza e planfikimit fillon, kryhet një vëzhgim më në thellësi i industrisë dhe i klientit.
Merret informacion mbi industrinë. Është e rëndësishme të kuptohet industria e klientit pasi
shumë industri kanë një rregull unik mbi kontabilitetin që audituesi duhet ta kuptojë dhe të
vlerësojë pasqyrat financiare të klientit. Informacioni mbi industrinë mund të merret midis
diskutimeve me audituesit e mëparshëm, auditues në angazhime të ngjashme, apo dhe
kontakte me personelin e klientit.
Merret informacion i përgjithshëm mbi klientin. Informacioni mbi klientin mund të merret
duke parë relacionet e takimeve të komiteteve më të rëndësishme të kompanisë, nga raportet
e brendshme financiare mbi periudhën aktuale dhe atë të mëparshme, si dhe dokumentat
mbështetëse të auditimeve të viteve të mëparshme. Një burim tjetër informacioni janë dhe
23

intervistat me Drejtimin e kompanisë, Komitetin e Auditimit, personelin dhe vizitat në terren.
Analizohet pozicioni ligjor i kompanisë. Disa dokumenta ligjore duhet të mblidhen dhe
ekzaminohen që në fazën e angazhimit. Njihet sistemi i kontabilitetit dhe sistemi i kontrollit
të brendshëm. Standarti Ndërkombëtar i Auditimit (ISA 400) thekson se: Audituesi duhet të
ketë një njohje të mjaftueshme të kontabilitetit dhe të sistemit të kontrollit të brendshëm, në
mënyrë që të planifikojë auditimin dhe të zhvillojë një model auditimi efektiv.

2.7.3 Raporti i audituesve të jashtëm

Produkti final i një auditimi të një entiteti biznesor është raporti i cili shpreh opinionin e
auditorit për pasqyrat financiare të atij biznesi.
Elementet bazë të raporitit të auditorit janë: 1) tituli, 2) marrësi, 3) pjesa fillestare ose hyrëse
që përfishinë identifikimin e raporteve financiare, 4) pjesa mbi fushëveprimatarinë e
auditimit në të cilën paraqiten karakteristikat e auditmit, 5) pjesa në të cilën jepet mendimi
ose përmbajtja nga mendimi mbi raportet financiare, 6) data e raportit, 7) adresa e auditorit,
8) nënshkrimi i auditorit. Raporti i auditorit prezanton një përmbledhje të gjetjeve kryesore
të auditimit të kryer. Në të theksohet se auditimi më së pari bazohet në verifikimin e
balancave në pasqyrat financiare përgatitur në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar (IFRS). Në raport të auditorit theksohet së gjatë auditimit të pasqyrave
financiare, është marrë në konsideratë organizimi dhe efikasiteti i Auditimit të Brendshëm.
Raporti i pavarur i audituesve (Indipendent auditors’report) i drejtohet aksionerëve dhe
drejtuesve të bankës dhe prezanton pozicionin financiar të bankës në fund të vitit. Sipas këtij
raporti, audituesi i jashtëm shpreh opinionin e tij mbi pasqyrat financiare (bilanci, pasqyra e
të ardhurave dhe shpenzimeve, ndryshimet në kapital, pasqyra e flukseve monetare), merr në
konsideratë kontrollin e brendshëm sa i përket paraqitjes korrekte të pasqyrave finaciare, si
dhe të politikave kontabël. Gjithsesi audituesi i jashtëm thekson se çështjet e ngritura në
raport të cilat lidhen me problematika të identifikuara, nuk mund të konsiderohen si një
deklarim mbi të gjitha problematikat që mund të ekzistojnë.
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2.8

Ligjet dhe rregulloret në fuqi për bankat në Republikën e Kosovës

Sipas LIGJIT Nr. 03/L-209 Ligji për bankën qëndrore të Kosovës
Neni 63 Auditimi i jashtëm thotë se:
1. Llogaritë, evidencat dhe pasqyrat financiare të Bankës Qendrore, të paktën një herë në vit,
do të auditohen në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit nga auditorë të
jashtëm të pavarur ndërkombëtar të cilët duhet të kenë reputacion të mirë dhe përvojë
ndërkombëtare të njohur në auditimin e institucioneve të mëdha financiare ndërkombëtare.
2. Bordi i Bankës Qendrore do të emëroj auditorët e jashtëm pas aprovimit nga Komisioni
për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Asnjë auditor i jashtëm nuk do të emërohet në
vazhdimësi për 27 një periudhë të vazhdueshme më të gjatë se pesë (5) vjet, pas kësaj
periudhe firma e auditimit duhet të ndërrohet.
3. Bordi i Bankës Qendrore mund të përjashtojë auditorët e jashtëm të Bankës për shkaqe të
arsyeshme pas konsultimeve me Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike duke
theksuar shkaqet e arsyeshme që përbëjnë bazën e përjashtimit.
4. Auditori i jashtëm do t’i raportojë Komitetit të Auditimit për çështjet kyçe që dalin nga
auditimi dhe në veçanti për mangësitë materiale në kontrollet e brendshme në lidhje me
procesin e raportimit financiar.
5. Auditorët e jashtëm do të kenë kompetencë të plotë për të inspektuar nga afër të gjitha
librat dhe llogaritë e Bankës Qendrore dhe për të marrë të gjitha informacionet për
transaksionet e saj.
6. Raporti i auditorëve të jashtëm do të publikohet (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2010).

Sipas ligjit Nr. 04/L-093, Ligji për bankat institucionet mikrofinanciare dhe institucionet
financiare jobankare
Neni 54 Auditimi i jashtëm:
1. Aksionarët, me rekomandimin e komitetit të auditimit dhe bordit të drejtorëve, caktojnë
një auditor kontabël të jashtëm të kualifikuar dhe të pavarur, të miratuar nga BQK-ja, i cili
në përputhje me standardet e auditimit ndërkombëtar duhet:
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1.1. Të japë një opinion nëse pasqyrat financiare paraqesin një pamje të plotë dhe të
vërtetë të gjendjes financiare dhe performancës së bankës në përputhje me dispozitat
e këtij ligji;
1.2. Të shqyrtojë përshtatshmërinë e praktikave dhe procedurave për auditim të
brendshëm, dhe praktikave dhe procedurave për kontroll, dhe të bëjë rekomandime
për përmirësimet e nevojshme;
1.3. Të informojë bordin e drejtorëve për çdo veprim mashtrues të kryer nga një punonjës
i bankës ose nga ndonjë filial i saj ose ndonjë parregullsi a mangësi në administrim
ose në operacionet që mund të pritet të rezultojnë me një humbje materiale për
bankën apo filialin.
2. Auditori i jashtëm i bankës, apo çdo anëtar i firmës së auditimit, nuk mund të jetë person
i ndërlidhur me bankë ose agjent apo përfaqësues i bankës dhe nuk duhet të ketë ndonjë
interes financiar në bankë, me përjashtim të mbajtjes së depozitës në bankë.
3. BQK-ja përcakton me rregullore kërkesën për rotacion të auditorëve ose partnerëve të
angazhuar të firmave të auditimit pas një periudhe të specifikuar kohore me qëllim të
sigurimit të pavarësisë së vazhdueshme. BQK-ja ka kompetencë që të kërkojë largimin ose
zëvendësimin e një auditori, apo drejtpërsëdrejti të emërojë, largojë ose zëvendësojë një
auditor, me shpenzime të bankës për të bërë një riauditim, nëse banka ose auditori nuk i
plotëson kërkesat e këtij neni, në rsatet kur BQK-ja me arsye nuk është kënaqur me
performancën e auditorit (Kuvendi i Kosovës, 2012).

Sipas Rregullores Për Auditimin e Jashtëm të Institucioneve Mikrofinanciare:
Neni 56 Publikimi i pasqyrave financiare dhe kërkesat tjera për shpalosje:
1.Çdo bankë brenda tridhjetë (930) ditëve të çdo tremujori kalendarik duhet të botojë në një
gazetë kombëtare dhe në faqen e saj të internetit një përmbledhje të vërtetë dhe të saktë të
bilancit të saj të tremujorit kalendarik të mëparshëm. Çdo bankë duhet gjithashtu, brenda
katër (4) muajve nga mbyllja e vitit të saj financiar, të botojë në një gazetë kombëtare dhe në
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faqen e saj të internetit një përmbledhje të vërtetë dhe të saktë të bilancit të saj për vitin
financiar të mëparshëm.
2.Çdo bankë duhet gjithashtu, brenda katër muajve nga mbyllja e vitit të saj financiar, të
botojë raportin e saj vjetor, që përmban pasqyrat e audituara financiare, dhe t’i vë në
dispozicion të publikut kopjet e tyre sipas kërkesave dhe pa pagesë.Çdo bankë ia dërgon
kopjet e raportit të saj vjetor BQK-së sapo ai të jetë gati dhe e publikon atë edhe në faqen e
saj të internetit (Banka Qendrore e Kosovës, 2013).

Sipas Rregullores Për Auditimin e Jashtëm të Bankave në Kosovë:
Neni 57 Raportet dhe ekzaminimet:

1.Çdo bankë përgatit dhe dorëzon në BQK raportet lidhur me ekspozimet e mëdha,
administrimin dhe operacionet, likuiditetin, aftësinë pagues dhe fitimin, dhe ato të subjekteve
të saj të varura në bazë individuale dhe të konsoliduar. Këto raporte përgatiten në formën dhe
detajet dhe paraqiten në intervalet kohore të përcaktuara nga BQK-ja.
2. Çdo bankë dhe çdo filial i saj është subjekt i shqyrtimeve financiare nga BQK-ja ose nga
ekzaminerët të caktuar nga BQK-ja. Ekzaminerët mund ti vizitojnë bankat brenda kohës së
arsyeshme që konsiderohet e përshtatshme nga BQK-ja dhe mund të ndërmarrin veprime që
konsiderohen të nevojshme dhe të këshillueshme. Këta ekzaminerë mund të jenë zyrtarë të
autoritetit të një vendi tjetër të huaj të ngarkuar me mbikëqyrjen monetare ose të arsyeshme
të aktiviteteve financiare në atë vend nëse ekzaminimi bëhet për një bankë që është degë ose
filial i një banke të huaj që ka drejtorinë e saj qendrore në atë vend ose ka një interes të
konsiderueshëm në një bankë të huaj që është e vendosur në atë vend.
3.Në ekzaminimet e bankave dhe filialeve të tyre, BQK-ja dhe ekzaminerët e caktuar prej saj
mund:
3.1. Të shqyrtojnë llogaritë, librat, dokumentacionin dhe regjistrimet e tjera të bankës
a të subjektit së varur; dhe
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3.2. Të kërkojnë nga drejtorët dhe menaxherët e lartë, punonjësit dhe agjentët e
bankës ose filialeve që t’ju ofrojnë të gjitha informacionet ose çështjet tjera lidhur me
administrimin dhe operacionet e saj që ata me arsye mund t’i kërkojnë.
4. Çdo bankë dhe çdo filial e saj duhet të pranojë dhe bashkëpunojë plotësisht me ekzaminerët
e BQKsë dhe ekzaminerët e caktuar nga BQK-ja. Askush nuk ka të drejtë të përpiqet të
provokojë, pengojë, vonojë, ndalojë, frikësojë ose të ushtrojë ndikim të pajustifikuar ndaj një
inspektori të BPK-së ose ekzaminerëve të caktuar prej saj.
5. Çdo filial i bankës dhe ofruesit e shërbimeve operacionale ose profesionale për bankat i
japin informacion BQK-së që BQK-ja me arsye mund të kërkojë lidhur me operacionet dhe
marrëdhëniet e bankës me këta persona.
6. BQK-ja mund t’i kërkojë raportet dhe kryej ekzaminimet e parapara në këtë nen të ndonjë
anëtari shtesë të grupit bankar, nëse këtë e konsideron të nevojshme për mbikëqyrje të
konsoliduar. Mbikëqyrja e konsoliduar përfshinë pa kufizim vlerësimin e strukturës
organizative të grupit, menaxhmentit, politikave për menaxhim të riskut dhe kontrolleve të
brendshme (Banka Qendrore e Kosovës, 2012).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë shyqyrtimit të literaturës nga autorë të ndryshëm në kapitullin e 2-të dhe gjatë marrjes
se pergjigjjeve nga pyetësorët për personat zyrtar të pesë bankave në Kosovë është
konkluduar që auditimi është njëri ndër faktorët kyq të funksionimit të drejtë, funksionimit
ligjor ose më sakt funksionimit të përgjithshëm të një kompanie.
Ky punim ka për qëllim që të shpjegoj auditimin dhe rëndësinë e tij, e në veqanti auditimin
e jashtëm. Rëndësia e auditimit është edhe më e madhe se që shumica e bizneve e mendojnë,
por pas zbatimit të auditimit të jashtëm at’herë kompania ka vëren benefitet dhe të mirat që
kanë sjellur pasqyrat e tyre financiare të publikuara e të bashkangjitura me raport auditimi
nga auditori i jashtëm. Kjo do të thotë se problemi i shumicës nga bizneset qëndron në faktin
se ato nuk kanë pasur njohuri konkrete se qfarë në të vërtetë mund të arrijnë për profitin,
reputacionin, kredibilitetin dhe shtimin e palëve të treta për kompaninë e tyre përmes
auditimit të jashtëm.
Kjo do të thotë se me anë të këtij punimi shpjegohet se pasqyrat financiare të përgatitura nga
menaxhmenti dhe të transmetuara te palët e interesuara pa qenë paraprakisht të audituara nga
auditorë të pavarur lejnë një boshllëk në besueshmërinë e tyre. Prandaj rëndsia e këtij punimit
është të shpjegoj se sa të rëndësishme janë paqyrat finaciare të bashkangjitur me një raport
të auditorit të jashtëm dhe se si vlera e atij biznesi do të rritet tek palët e interesit.
Pastaj ndërrmarja ndihmohet në përcaktimin e problemeve, dhe mbi këtë bazë, rezultatet e
auditimit si ati të jashtëm por edhe auditimit të brendshëm, i ndihmojnë bordet/organet
vendimmarrëse të marrin masat e duhura në mënyrë që të kalojnë sa më lehtë problemet e
paraqitura dhe të parandalojnë sa më shumë nga problemet që mund të shfaqen në të ardhmen
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4. METODOLOGJIA
Literatura vendase është e kufizuar sa i takon kërkimit shkencor mbi fushën e Auditimit të
Jashtëm. Ky punim i referohet specifikisht analizës së Auditimit të Jashtëm në sektorin
bankar. Punimi do të bazohet mbi dy lloje përqasjesh. Përqasja deduktive do t’i referohet
informacionit dytësor i cili përmbledh teoritë, kërkimet, studime ekzistuese mbi Auditimin e
Jashtëm, Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit në përgjithësi dhe atij të jashtëm në
veçanti, ligjeve dhe rregulloreve lokale për të nxjerrë konluzione mbi to, si dhe asaj induktive
sa i përket mbledhjes dhe përpunimit të informacionit parësor siguruar nga pyetësorët. Për të
arritur qëllimin e punimit është kryer një anketim në disa nga bankat që operojnë në Kosovë
mbi mënyrën se si perceptohet funksionimi, roli, rëndësia e Auditimit të Jashtëm në sektorin
bankar. Grupi i synuar i këtij anketimi ishin drejtues divizionesh, departamentesh dhe degësh
që janë përballur së paku një herë me Auditimin e Jashtëm.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar dhe rezultatet
empirike nga pyetësori për pyetjet konkrete.

Profili i bankave:
Raiffeisen Bank - Banka Raiffeisen në Kosovë është degë e Raiffeisen Bank International
AG (RBI). RBI erdhi në Kosovë në fund të vitit 2002 duke blerë pjesën më të madhe të
aksioneve të Bankës Amerikane të Kosovës. Në qershor të vitit 2003, Banka u riemërtua si
Banka Raiffeisen në Kosovë. RBI ofron shërbime dhe produkte bankare dhe investuese për
kompanitë austriake dhe ndërkombëtare, një rrjet të gjerë të njësive bankare dhe lizing në
Europën Qëndrore dhe Lindore për korporata dhe retail. Përveç kësaj, grupi përbëhet nga
shumë kompani të shërbimeve financiare, për shembull në fushën e leasing, menaxhimit të
aseteve si dhe në fushën e blerjeve dhe shkrirjeve (Raiffeisen Bank, 2016).
NLB Bank - NLB Prishtina është bankë me kapital Slloven, e themeluar në vitin 2008 dhe
përfaqëson njëmodel të një banke të qëndrueshme dhe të suksesshme në Kosovë. Viti 2016
është viti i nëntë me radhë i vazhdimësisë së numërimit të sukseseve të bankës. NLB
Prishtina, ka vazhduar me sukses të plotë zhvillimin e saj në të gjitha segmentet e afarizmit.
Të gjitha objektivat afariste të parashtruara janë realizuar ose tejkaluar dhe janë arritur
përmirësimet në shumicën e treguesve kyç të performancës (NLB Bank, 2013).
Procredit Bank - Grupi ProCredit përbëhet nga një grupi i bankave komerciale të orientuara
drejt zhvillimit të cilat operojnë në Evropën Lindore, Amerikën Latine si dhe në Gjermani.
Me përjashtim të bankës ProCredit në Gjermani, të gjitha bankat tjera ndjekin strategji të
ngjashme me vizion të njëjtë për arritjen e objektivave të tyre zhvillimore dhe komerciale.
ProCredit Holding me seli në Frankfurt është kompania prind e bankave ProCredit e cila
udhëheq grupin. Në nivel të konsoliduar, grupi mbikëqyret nga autoritetet gjermane federale
bankare mbikëqyrëse (BaFin dhe Bundesbank). Ishte banka e parë e hapur në periudhën e
pasluftës në Kosovë, e cila shumë shpejt është shndërruar në një bankë të njëmendtë (të
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vërtetë) komerciale që ofron një gamë të gjerë shërbimesh bankare. Në pranverën e vitit 2002,
është bërë banka e parë në Kosovë, që u ka ofruar klientëve të saj kartela bankare (Procredit
Bank, 2016).
Banka Ekonomike - Banka Ekonomike është licencuar më 28.05.2001, ndërsa punën e ka
filluar në fillim të qershorit të po këtij viti. Nga momenti i licencimit, Banka Ekonomike, ka
pësuar ndryshime të rëndësishme, në të gjitha aspektet e zhvillimit dhe është banka e vetme
me 100% kapital vendor. Banka Ekonomike ka një rrjetë të zhvilluar në mënyrë graduale dhe
të shpërndarë në gjithë territorin e Kosovës. Banka Ekonomike aktualisht ka 36 njësi bankare,
nga të cilat, shtatë degë janë në qendrat kryesore të Kosovës dhe 29 nëndegë gravitojnë nëpër
njësitë më të vogla regjionale (Banka Ekonomike, 2016).
BKT - Dega e parë e Bankës Kombëtare Tregtare u themelua në Durrës më datë 29 nëntor
1925, në godinën historike ku sot ndodhet Dega e BKT në Durrës. Banka Kombëtare
Tregtare me emërtimin që ka sot u themelua në Janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare
Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH). Ndërkohë sot BKT është
banka më e madhe dhe më e vjetër tregtare në Shqipëri. Në Kosovë, banka filloi aktivitetin e
saj në nëntor të vitit 2007 dhe tani operon me 26 degë në të gjithë Kosovën. BKT Kosova
ofron një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve bankare për individët, ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme dhe korporatat. Zgjerimi i shpejtë në Kosovë është shoqëruar me një
rritje të konsiderueshme të tregut në të dy aspektet, si në depozita ashtu edhe në kredi (BKT,
2016).
Në bazë të pyetësorit që është bërë për drejtues divizionesh, departamentesh dhe degësh të
pesë institucioneve bankare në Kosovë dhe në bazë të informacionit dytësor i cili përmbledh
teoritë, kërkimet, studime ekzistuese mbi Auditimin e Jashtëm kemi ardh në përgjigjjen e
pyetjes kërkimore. Këto rezultate na tregojnë se Auditimi i Jashtëm sjell benefite në biznese
apo më saktësisht Auditimi i Jashtëm është përparësi për bizneset kudo që aplikohet.
Disa nga përparësitë që Auditmi i Jashtëm i sjell bizneseve janë:
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-

Rrit ndërgjegjësimin si të punonjësve të sektorit financiar ashtu dhe gjithë
menaxhmentit të biznesit ku aplikohet auditimi I jashtëm që mos të shfrytëzojnë
pozitën e tyre në komapni dhe të manipulojnë me të dhënat financiare.

-

Bizneset me pasqyra financiare të publikuara e të përgaditura dhe të shoqëruara me
raport nga auditori i jashtëm rrisin besueshmërinë tek publiku.

-

Auditimi i jashtëm ndihmon në procesin vendimarrës të bizneseve kështu duke
zvogluar rrezikun për gabime.

-

Transparenca me publikimin e raporteve nga auditimi i jashtëm rrit ndërgjegjësimin
e palëve të interest se ato raporte dhe të dhëna financiare janë të sakta dhe korrekte.

-

Kur njjë biznes që ka publikuar pasqyrat financiare si ato periodike dhe ato vjetore
të bashkangjitura me raport të auditorit të jashtëm gjasat që palët e treta (palët e
interest) të bashkpunojnë me këtë kompani do të jenë më të mëdha.

Këto benefite që marrin bizneset nga auditmi i jashtëm cilësohen si përparësi e atij biznesi
dhe ndihmojnë në zhvillimin e mëtutjeshëm të kompanisë.
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7. APPENDIXES
Pyetësor:
Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me benefitet që auditimi i
jashtëm i sjell kompanisë tuaj, Të dhënat të cilat do t’i mbledhim do të na ndihmojnë si rast
studimi për auditimin e jashtëm të bizneseve në temën e diplomës me titull “Auditimi i
jashtëm përparësi apo mangësi për bizneset.”
Përgjigjjet tuaja më këtë pyetësorë do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për
qëllime tjera.
Pyetjet:
Për pyetjet e mëposhtme përgjigjuni me shkrim apo vendosni “X” në kuti për numrin që më
së miri përfaqëson përgjigjen tuaj. Pyetësori përfshin gjithsej 10 pyetje të ndryshme për
kompaninë tuaj.
Përgjigjjet e juaja të sinqerta do të jenë ndihmë për arritjen e rezultateve të dëshiruara.

Emri dhe Mbiemri i intervistuesit

Emri i kompanisë

1. Sa keni përfitime nga auditimi i brendshëm në kompaninë ku punoni?
Fare

☐

Mesatarisht

☐

Shumë

☐

2. Sa keni përfitime nga auditimi i jashtëm në kompaninë ku punoni?
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Fare

☐

Mesatarisht

☐

Shumë

☐

3. Sa janë bashkpuntorët të ndikuar nga raportet e auditimit?
Fare

☐

Mjaftueshëm

☐

Shumë

☐

4. Auditimi i jashtëm, si faktor për zhvillim të biznesit?
Pengesë

☐

Nxitës

☐

Tjetër:

5. Auditimi në kompaninë tuaj e bëni në mënyrë:
Vullnetare

☐

Sepse jeni obligues ligjor

☐

6. Cilat nga benefitet e mëposhtme i keni nga auditimi i jashtëm në kompaninë tuaj?
Transparenca

☐

Besueshmëria

☐

Rritjen e marrëdhënieve me palë të interesit

☐

Menaxhimin e riskut

☐

7. Sa i besoni raporteve të auditimit të jashtëm?
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Fare

☐

Mesatarisht

☐

Shumë

☐

8. A duhet të auditohen të gjitha bizneset pavarësist veprimtarisë dhe madhësisë?
Po

☐

Jo

☐

9. Sa ndikon auditimi i jashtëm në menaxhmentin e biznesit?
Fare

☐

Mesatarisht

☐

Shumë

☐

Shpjegoni arsyet e përgjigjjes tuaj:

10. A duhet të jenë sipas jush raportet e auditimit të jashtëm publike?
Po

☐

Jo

☐

Shpjegoni arsyet e përgjigjjes tuaj:

Ju lutemi dhe një here të kontrolloni në qoftë se jeni përgjigjur të gjitha pyetjeve,
Faleminderit për kohën tuaj.
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